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national  and  international  measures  to  avoid  the  detrimental  impact  of  resource  endow‐
ments have  increasingly been discussed and  implemented  in resource‐rich countries. These 




dependent countries and  three  in‐depth case studies  (Algeria, Nigeria, and Venezuela), we 
evaluate different instruments of resource management and their effects on conflict risk fac‐


























Natürliche Ressourcen  gelten  als  häufige Ursache  für  innerstaatliche Konflikte.  Seit  einigen 
Jahren werden  daher Gegenmaßnahmen  zur Vermeidung  des  „Ressourcenfluchs“  verstärkt 
diskutiert und teilweise bereits umgesetzt. Zu diesen Maßnahmen zählen Stabilisierungsfonds, 
regionale Entwicklungsprogramme, feste Verteilungsmechanismen für Ressourcenerlöse sowie 






























Natural resources, especially oil, are  frequently held  to be responsible  for conflict.1  In gen‐
eral, natural  resources promote  conflicts  through  three mechanisms  (Collier/Hoeffler 2004; 
Fearon/Laitin 2003; Le Billon 2001; Ross 2003, 2006): First, resources can provide a motive for 
conflict, as violence  results  from disputes over  the benefits  (for  example,  revenues) or  the 
costs (for example, ecological damages, socioeconomic stress) of resource extraction. Second, 
natural  resources, particularly  lootable  resources, provide opportunities  for violence by  fi‐
nancing warfare. Third, resources can cause conflict through indirect mechanisms: resources 
may weaken political institutions and impair the effectiveness of public bureaucracy, as they 







ple,  ”Dutch disease,”2  high  vulnerability  to  trade  shocks,  “white  elephants”)  (Auty  2001), 
thus indirectly contributing to internal instability. 




tions  that proved  to be  crucial are  the  level of  resource abundance per  capita and outside 
protection  by  international  actors  (Basedau/Lay  2009),  the  quality  of  political  institutions, 
particularly  at  the  beginning  of  resource  extraction  (Boschini/Petterson/Jesper  2004;  Karl 
2007),  and  the ownership  structure  in  the  resource  sector  (Weinthal/Luong  2006). Another 










search  questions:  First,  on  which  resource  management  measures—if  any—do  resource‐
dependent  countries  rely  in  their  response  to  resource‐related  risk  mechanisms?  Second, 
what are  the effects of  these countermeasures on resource‐related risk mechanisms  in gen‐
eral, and on violent conflict in particular? 
The paper proceeds as follows: The subsequent section provides a concise review of the 















gest  the creation of specific  revenue‐sharing  regimes  (for example, Bennet 2002). These  re‐
gimes should regulate  the allocation of resource revenues between  the central government, 
regional authorities, and corporative groups  (for example ethnic  representatives,  trade un‐


















tions with  regard  to  the high volatility of commodity prices  in  the short  term  (Davis et al. 
2001).  In  theory,  stabilization  funds neutralize windfall gains  from  the  extractive  sector  in 
times of high  commodity prices and help  to  save  revenues  for periods of dwindling  com‐
modity prices. A related option is the creation of pension or saving funds to put aside finan‐
cial assets for the era post‐resource depletion. In addition, savings in foreign assets may help 
against “Dutch disease”‐effects  like exchange  rate appreciation  (Stevens/Mitchell 2008: 30). 
Mitchell and Stevens (2008) underline that stabilization and saving funds must be endorsed 
and supported by broader  fiscal discipline  (for example, control of  inflation). Moreover,  in 
the long term the only option for avoiding the economic risks attendant with resource extrac‐
tion is economic diversification (Auty 1994; Collier/Hoeffler 2000). 









































While  the number of conceptual studies on how  to counter resource‐related risks  increases 
(for example, Le Billon 2008; Halle 2009; Stevens 2008), empirical studies of the outcomes of 
measures  to  curb  resource‐related  risk mechanisms  remain  sparse. A  first  step  in  this  en‐
deavor has been made by Franke et al. (2007). The authors statistically analyze the impact of 






gest  that  revenue‐sharing  schemes  can  have  a  positive  effect  on  peace  processes  after  re‐
source‐driven conflicts, if carefully implemented (Boege/Franks 2011). In a previous small‐N 
analysis of peacebuilding  in  resource conflicts, Le Billon and Nicholls  (2007) conclude  that 





revenue‐sharing  agreements  correlate  with  conflict  termination,  albeit  not  with  durable 
peace. 







peacebuilding  in single countries,  for example Botswana, Sierra Leone, and Indonesia  (Sar‐
raf/Jiwanji 2001; Iimi 2007; Rosser 2007; Le Billon/Levin 2009). These single case studies con‐
stitute valuable contributions to the analysis of the impact of country‐specific resource man‐









tions: First,  it  is a  country  that  the Petroleum Dataset of  the Peace Research  Institute Oslo 
(PRIO)  has  recorded  the  discovery  of  oil  or  gas  deposits  for  (Lujala/Rød/Thieme  2007; 
Thieme/Lujala/Rød 2007), and/or where petroleum  reserves have been  reported by  the US 
Energy  Information Administration  (EIA).4  Second,  the  country  qualifies  as  a  petroleum‐
producer  (PRIO and/or World Bank).5 Third, one  fifth, on average, of a country’s merchan‐
dise exports during the last two decades have been made up of oil (UNCTAD).6 This proce‐




the Worldwide Governance  Indicators  (WGI). The  index “measures  the perceptions of  the 
likelihood that the government will be destabilized or overthrown by unconstitutional or vi‐





olent means,  including domestic violence  and  terrorism.”7  Second,  in  the  case  studies  the 
conflict assessment is refined by drawing on qualitative country reports. 






implemented  in  response  to  resource‐related  risks  in Algeria, Nigeria, and Venezuela and, 
further, assess  the reasons  for  these measures’  failure and/or success.8 The analysis concen‐
trates on the period from 2000 to mid‐2010. This not only allows us to take into account peri‐
ods of both rising (2003–2008) and declining oil prices (2008–2009); it is also ascribed to the 





modity sector‐related  funds and,  thus,  their engagement  in countermeasures  to  reduce  the 
risk of resource‐related conflict. 




ments with governments with  the objective of  the publication and  independent auditing of 
company payments and government revenues in the extractive industry sector.9 Currently, 33 




















the monitoring of  revenue  expenditures“  (van Oranje/Parham  2009:  28).  In  contrast  to  the 
EITI,  the main stakeholders of PWYP are not national governments but non‐governmental 
organizations. At  the  moment,  the  PWYP  network  spans  almost  70  countries,  mostly  in 





fer  the possibility of  reducing  the short‐ and  long‐term vulnerability of  resource‐dependent 










nisms  and  conflict  (de‐)escalation  in  oil‐dependent  countries. Nevertheless,  three  observa‐
tions should still be pointed out. 
First, oil‐dependent countries committed  to both of  the  transparency  initiatives did not 
experienced a significant  improvement  in the control of corruption.11 In the Congo and Ga‐
bon, who participate  in  both  the EITI  and PWYP,  the  level  of  corruption  significantly  in‐
creased.  In  the  remaining countries  that participate  in both  initiatives  (Cameroon, Kazakh‐
stan, Nigeria, Norway, Yemen) the level of corruption in public power did not substantially 
change. In none of the countries engaged in the EITI and PWYP did the level of corruption 
decrease  significantly;  nevertheless,  in  Cameroon  and  Nigeria  the  situation  did  improve 
slightly (see Appendix 1). 






Second,  comparing  the  change  in  political  stability  in  the  years  2000–2009  in  oil‐de‐
pendent countries that experienced a post‐1946 civil war shows that nations with a high will‐








































Third,  the willingness  of petroleum‐dependent  countries  to  initiate  resource‐related  coun‐
termeasures (none, one, or two countermeasures) seems to deepen with an increasing degree 
of political instability and the existence of (prior) armed conflicts (see Appendix 1). 
To  scrutinize  the  interplay between  resource‐related  risk  factors,  countermeasures, and 
internal conflict the following section provides a more detailed study of resource governance 
in  three petroleum‐dependent  countries: Algeria, Nigeria,  and Venezuela. These  countries 
hold a  similar  list of  resource‐specific and  several non‐resource‐specific  context  conditions 
(for example, a  low  level of resource revenues per capita, high population growth, cultural 
heterogeneity, a high  level of socioeconomic  inequality) but differ  in their  levels of political 
stability and/or in their engagement in resource management. The rationale behind the selec‐
tion  of Algeria  and Nigeria  lies  in  both  countries’  apparently  strong  efforts  to  implement 


















look  for countermeasures aimed at  improving  these conditions. Also, motive and opportu‐
nity could have played a part for the insurgents: they tried to attack the oil infrastructure so 





Violence  is now more and more directed  towards gaining  international attention, a fact 





                                                 
12   The case selection is further a consequence of practical considerations. The three cases were previously stud‐
ied  in a research project, which  identified crucial contextual conditions  for systematically explaining  the re‐
source–conflict  link  (see  Footnote  1).  In  this project  a  sample  of  four  “comparable  oil  exporters”  (in  other 
words, Algeria, Iran, Nigeria, Venezuela) had been studied (cf. Basedau et al. 2010). We discarded the case of 

















geria  between  the  more  developed  and  urbanized  north  and  the  less  densely  populated 
south  (Mattes  2008:  50), where  the  resource‐rich  regions  are  located. However,  in  the  last 
years,  this situation has been  increasingly acknowledged by decision‐makers who, as a  re‐
sult, introduced more programs for regional planning and employment creation, for, among 
others, young adults. Decentralization policy has had some positive effects, not only for pov‐




To  reduce  the  opportunity  mechanism,  which  can  be  linked  to  all  activities  intended  to 
weaken the state or oil companies through violence, the authorities have put great effort into 






























the drop  in oil prices, used  for balancing  the  lower revenues.  In 2007  the  fund disposed of 
US$  43  billion,  in  2009  of  approximately  US$  57  billion  and  now  around  US$  47  billion 
(Worldbank Blog). Currently, it is used for covering the deficit (more than 35 billion Euro) in 
the current state budget of 2011. This amount also shows that,  in case of  lesser revenues  in 
the coming years, the fund could rapidly be depleted. 






companies, who bring  their own experts and workers and  thereby offer only  limited new 
employment opportunities  to Algerian nationals. A clear gap can be observed between  the 




                                                 
15   This benchmark value was fixed very conservatively on a price of US$ 19 per oil barrel for the period 2000–2007, 
and since mid‐2008 at US$ 37. 
16   The PCCE has six priorities:  the  improvement of  the  living conditions of  the population,  including a broad 
housing construction programme (US$ 25 billion), the development of infrastructure, among others the con‐
struction of the East–West Highway (US$ 22 billion), the privileged development of the high‐plateau and the 

















likely  that  the oil and gas sectors are highly susceptible  to corruption, as particularly good 
“earnings” are to be made there, even if it is difficult to provide evidence of this. 
Beyond national  (rather  ineffective)  initiatives  and  institutions  for  enhancing  transpar‐
ency  in the resource sector, there  is no membership or candidature by Algeria for the EITI. 
The “Association Algerienne de Lutte  contre  la Corruption”  is a member of PWYP, but  its 
scope, as an NGO, to do anything more than campaign is limited. But individual initiatives 






While  the  UCDP/PRIO  registered  only  one  violent  conflict  in  the  Niger  Delta—Nigeria’s 
main oil‐producing  region—in 2004, qualitative  reports  indicate  that  there has been an  in‐
crease in violence since 1999. Estimated death tolls for 2003 and 2004 run up to several hun‐

















violent  clashes between  armed groups  and  security  forces,  as well  as  intercommunal vio‐
lence, there has also been a surge in violent crime, notably kidnapping. 
Oil has a substantial  influence upon conflict dynamics, yet  it nevertheless  fails  to com‐










The second way  in which oil has  triggered violence  is  through  the opportunity mecha‐
nism. Particularly since 1999, oil has contributed to the perpetuation of violence in the Niger 
Delta through the illegal oil trade and the kidnapping of oil workers. A third factor is that oil 
has also had conflict‐inducing  indirect economic and  institutional  impacts. Oil dependence 
has deepened  the  socioeconomic distortions  of  the national  economy. Although  the direct 








up  to 13 percent.  In practice  the  reform has—combined with a  rising oil price—brought a 
considerable increase in the state budgets and local political agencies in the southern states, 
leading  to  a  certain  appeasement  of  the  political  elites. But,  as much  of  the  revenues  are 




21   For example,  cultural and political  cleavages, weak political  institutions, and an unconsolidated  statehood. 
For further details, see Mähler (2010). 
18  Mähler/Shabafrouz/Strüver: Conflict Prevention through Natural Resource Management? 
squandered or used by politicians  for private gain  (Omeje 2006),  the benefits do not  suffi‐
ciently reach the majority of the population in the Niger Delta. Consequently, demands per‐
sist for higher shares of the oil revenues. In sum, this means that the north–south polariza‐
tion  remains high; however, due  to  the  financial appeasement of  the  state’s political  elites 
there is hardly an immediate risk of escalation. 
The  social  redistribution  of  oil  rents  has  increased  moderately  during  the  last  years 
(World Bank). The effects of this redistribution are, however, rather low (EIU 2009: 13). The 
increase of social spending has been far too limited to deal with the enormous socioeconomic 
imbalances within  the  country—especially  given  the  continually  high  population  growth. 
Still,  specific  distributional  policies  through  broad  clientelistic  networks—encompassing 
groups of  the political, military, and economic elite—are continuously perpetuated, and  to 
some degree help to stabilize the government. 




implemented  (due  to similar problems as  those  illustrated at  the national  level). While  the 
regional poverty  line decreased  from 59 percent of  the population  in 1996  to 50 percent  in 
2004 (UNDP 2006: 35), it is still alarmingly high. The present situation of the Niger Delta is, 








Joint Task Force,  composed of  the army and police  forces, was  founded and  subsequently 
posted in the oil‐producing areas. These national measures have been accompanied by some 
further  initiatives within  the  regional organization ECOWAS—mostly  against  arms  smug‐
gling (Hettmann 2004). Moreover, Nigeria has strengthened military cooperation with both 
the United States and the United Kingdom. The US has provided increasing military educa‐
                                                 



















cians,  powerful  national  and  international  “businessmen”,  and  for  agents  of  the  security 
forces  themselves  (ICG 2006: 9; Lubeck/Watts/Lipschutz 2007: 9). By  taking bribes  to avoid 
hindering  illegal actions, by providing militants with weapons, or even by actively partici‐
pating in the oil theft itself, parts of the security forces thus contribute to the decisive under‐
mining of  their own work. On  the other hand,  the security  forces are notorious  for human 
rights violations  (HRW  1999, 2006)—provoking  even more  counterviolence and  increasing 
















concepts,  the economic performance of  the non‐oil  sector  (in other words, agriculture and 
services) has  improved  (EIU 2009: 3). This  tendency, however, cannot yet be qualified as a 
general  turnaround, because oil exports still account  for 90 percent of  total exports. More‐
20  Mähler/Shabafrouz/Strüver: Conflict Prevention through Natural Resource Management? 



















seems  to have  finally become  less  enthusiastic  recently. Thus, Nigeria has made  improve‐





















importance,  political–institutional  mechanisms.  The  oil  sector  has  caused  deep  socioeco‐


















of poverty  (INE  2009). Furthermore,  the Gini  index, which measures  social  inequality, de‐




                                                 
24   Further core reasons are  the delegitimization and decomposition of political  institutions,  increasingly offen‐
sive behavioral patterns of the elites, and the growing relevance of political  ideologies (for more details, see 
Mähler 2009). 
25   Consequently,  there have been very  few countermeasures  taken against  the opportunity mechanisms either. 
The analysis of such measures will hence be skipped in the Venezuelan case. Still, it is worth mentioning that 
during recent years in Venezuela there has been a rise in the salaries of the army in particular and a substan‐
tial  increase  in military spending  in general  (SIPRI 2009a). This  increased clientelistic allocation of oil  rents 
works relatively successfully as an instrument of appeasement and gratification. 






the  initiatives  are  not  self‐supporting,  but  depend  on  permanent  governmental  subsidies 
(D’Elia 2008). 






tions  (Corrales/Penfold  2008;  Gratius  2007).  While  the  opposition  actually  has  been  con‐
strained by these reforms, disputes and low‐level conflicts over the distribution and spend‐
ing of oil revenues remain virulent. 
When  the results of  the countermeasures related  to  the motive mechanisms are put  to‐
gether,  the  impact of  the  initiatives at  the national  level may be classified as relatively suc‐
cessful,  in the short term. Due to the  low  level of risk of there being protests within the re‐
source  regions,  there  are,  at  the  subnational  level,  only very  few  identifiable  countermea‐
sures. There are no substantive regional socioeconomic development initiatives. The legisla‐








tion of oil  (European Commission 2007: 46),  so  that  in Venezuela  environmental policy  in 
practice has had only very little success thus far. Still, regional protests or conflicts are at a ra‐
















however.  In practice,  there has been  some promotion of  the agricultural  sector by govern‐









cies  (the Public Prosecutor,  the Comptroller General, and  the Human Rights Ombudsman) 
have been active, and a new, comprehensive “Anti‐Corruption Law” was issued in 2003. 
Still, there is no coherent anti‐corruption policy in practice, and fighting corruption is not 
one  of  the priorities  of  the government. This  implies  that  the  implementation  of  the  anti‐
corruption measures is weak, that the existing anti‐corruption agencies de facto do not have 
sufficient  power  to  realize  their mandate  and  to  keep  political  autonomy  (Global Advice 
Network 2010), and that repeated cases of corruption in state administration are simply not 
investigated (U.S. Department of State 2009). In the Corruption Perception Index, Venezuela 
descended  form  the already quite bad  figures of 1999 down  to 1.9  in 2008, which  is, after 
Haiti, the worst figure anywhere in Latin America. Similarly, the Worldwide Governance In‐




In  this  paper  we  have  addressed  two  questions:  First,  on  which  countermeasures  do  re‐
source‐dependent countries rely in their response to resource‐related conflict risks? Second, 
to what  extent  have  these  countermeasures  reduced  resource‐related  conflict  risk mecha‐
nisms and contributed  to political stability? We have also strived  to  identify  the conditions 
for  the  failure  and/or  success  of  the  different  countermeasures  applied.  To  answer  these 









tries have engaged  in  initiatives regarding  indirect risk mechanisms and  that at  least some 
countries gained in political stability (Algeria, Azerbaijan, Angola, Congo, and Kazakhstan). 
While not all nations with a high risk profile have shown the same eagerness to  join  initia‐
tives  like  the EITI or PWYP or  to establish a sovereign wealth  fund, several conflict‐prone 
countries have done so. In contrast, countries with a low risk profile and very high per capita 
rents  from  the petroleum  sector do not participate  in  international  transparency  initiatives 
and  limit  themselves  to the establishment of sovereign wealth funds (with  the exception of 
Gabon and Norway)  (see Appendix 1). This general  tendency  that conflict‐prone countries 
engage in countermeasures is also reflected in our case studies. 
However, both the medium‐N analysis and the case studies could not prove a systematic 
positive  correlation  between  the  resource  management  measures  and  a  reduction  in  re‐
source‐related risk factors. As a central result of our study, we consequently infer that no ro‐
bust conclusions could be drawn about the countermeasures’ contribution to the stabilization 
or destabilization  of  a  country. For  instance,  although  there have been numerous new  re‐
source management measures in Nigeria, violence in the oil‐producing areas increased until 
the middle  of  2009,  and  it was  only  recently  that  a  rather  fragile  peace  accord  could  be 







specific distributional policies  to  curb  the motive mechanisms. This  single‐sided approach 
has failed to contain rising political instability, but it has nevertheless helped to impede a fur‐
ther conflict escalation thus far. 
A comparative assessment hence  indicates  that high social spending  to curb  the motive 
mechanism—and the amplification of the security sector to confront the opportunity mecha‐
nism—have been the most successful countermeasures, at least in the short term. However, 



















among  the population. Furthermore, many of  the  realized  countermeasures have been en‐
acted too much in isolation and, particularly, have not sufficiently considered the broader in‐
terplay of risk mechanisms in the country in question. 
These preliminary results have  to be put  into perspective, however.  It  is  too early  for a 
conclusive or definitive evaluation of the consequences of these initiatives as the full impact 



















agement measures should be  integrated  into more comprehensive policies  that address  the 
underlying  issues and divergent causes of the different conflict risks. This also, and  in par‐
ticular,  implies that the existence of transnationally relevant risk factors ultimately requires 
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Algeria  1967  1991–2009  ‐1.4  ↑  ‐0.5  ↓  60.5  330  ‐  yes  2000  56.7  40.3 
Angola   1956  1991–2009 
1975–2002 
‐0.9  ↑  ‐1.3  ↑  93.3  629  ‐  yes  2010**  .  . 
Azerbaijan  1873  1991–2005 
1993–1995 
‐0.9  ↑  ‐1.1  →  80.2  574  2009*  no  1999  18.1  42.1 
Bahrain  1933  none  ‐0.1  → +0.5  →  43.3  2,726  ‐  no  2006  9.1  41.5 
Belarus  1990  none  +0.1  ↑  ‐0.8  ↓  24.9  36  ‐  no  ‐  ‐  ‐ 
Brunei  1929  none  +1.2  → +0.4  ↑  51.5  5,220  ‐  no  1983  30.0  261.6
Cameroon  1978  1960–1984  ‐0.5  → ‐1.0  →  44.0  58  2007  yes  ‐  ‐  ‐ 
Colombia  1918  1964–2009  ‐1.8  ↑  ‐0.2  ↑  25.8  133  ‐  no  ‐  ‐  ‐ 
Congo  1957  1993–2002  ‐1.1  ↑  ‐1.0  ↓  88.5  710  2008  yes  ‐  ‐  ‐ 
Ecuador  1917  none  ‐0.8  → ‐0.9  →  44.4  350  ‐  yes  ‐  ‐  ‐ 
Egypt  1910  1993–1998  ‐0.7  ↓  ‐0.5  →  37.4  92  ‐  no  ‐  ‐  ‐ 




‐1.0  ↓  ‐0.5  ↓  80.7  564  ‐  no  1999  23.0  6.9 
Iraq  1934  1958–2009 
1961–1996 
‐2.5  ↓  ‐1.5  ↑  88.2  686  2010  no  ‐  ‐  ‐ 
Kazakhstan  1911  none  +0.3  ↑  ‐1.0  →  49.5  580  2007  yes  2000  38.0  34.8 
Kuwait  1946  none  +0.3  → +0.8  ↓  83.3  10,403 ‐  no  1953  202.8 137.0




‐1.8  ↓  ‐1.2  →  96.0  160  2007  yes  2004  0.46  0.3 
Norway  1971  none  +1.3  → +2.0  →  43.5  5,055  2009  yes  1990  512  134.1
Oman  1967  1969–1975 
1957 
+0.8  → +0.6  →  75.1  3,118  ‐  no  1980  8.2  13.6 







‐0.7  → ‐0.9  →  37.0  541  ‐  no  2004  142.5 11.6 
Saudi Arabia  1938  1979  ‐0.4  ↓  ‐0.04  →  86.5  4,158  ‐  no  1971  420.3 113.8
Sudan  1992  1971–2009 
1963–1972 
‐2.2  ↓  ‐1.3  ↓  48.9  63  ‐  no  ‐  ‐  ‐ 
Syria  1968  1966–1982  ‐0.6  → ‐0.8  ↓  61.8  268  ‐  no  ‐  ‐  ‐ 
Trinidad & Tobago  1908  1990  ‐0.04 → ‐0.1  ↓  46.3  1,004  ‐  no  2000  2.9  13.8 
Turkmenistan  1911  none  ‐0.2  → ‐1.4  ↓  34.3  336  ‐  no  ‐  ‐  ‐ 
UAE  1962  none  +0.8  → +1.0  ↑  36.4  6,575  ‐  no  1976  675.1 258.3
Venezuela  1917  1962–1992  ‐1.2  ↓  ‐1.0  ↓  77.0  1,124  ‐  no  1998  0.8  0.2 










ance  Indicators, WGI). The arrow  indicates  the direction of post‐2000  change of  the variable: ↑ =  im‐
provement, → = no significant change (<0.2 points), ↓ = deterioration.   
32  Mähler/Shabafrouz/Strüver: Conflict Prevention through Natural Resource Management? 











Sources: Authors’  own  compilation.  PRIO,  <www.prio.no/CSCW/Datasets/Geographical‐and‐Resource/Petrole‐
um‐Dataset/>  (April  6,  2010); UCDP/PRIO, www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/  (October  10,  2010); 
WGI, http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp (October 9, 2010); UNCTAD, http://comtrade. 
un.org/db  (June  29,  2010);  World  Bank,  http://go.worldbank.org/OV4R25M150  (Oil  rents,  October  8, 





























Partly  Partly  Partly  Lacking political will  No 
Motive: 
subnational 
Partly  No  n.a.  n.a.  No 





























Yes  Yes  No  Undermined by corrupted lo‐
cal elites + failing institutions 
No 






























subnational  No  Partly  No 
Lacking political will + hardly 
any pressure from population  No 














Yes  Partly  No  Lacking political will  No 
Notes:  n/a = not applicable. 
Sources: Authors’ own compilation. 
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